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A B S T R A C T
Introduction: The temperance magazines issued between 1843 and 1914 in Polish
lands and among the Polish diaspora in Germany and USA constitute a barely
known, and thus rarely used, research source on the history of addictions, including
of course alcoholism. The purpose of the article is to present how the creators and
correspondents of Polish-language temperance periodicals considered the problem
of railway workers’ alcoholism and their attempts to overcome the habit.
Method: The main research method employed was analysis of press content
(qualitative method). The quantitative method was abandoned due to the small
number of texts available for the analysis. A historical and critical method of source
analysis as well as chronological-and-problem analysis also proved quite useful.
Discussion and conclusions: The Polish-language temperance periodicals
provide, among other things, valuable information referring to as yet unknown
though essential problem of fighting alcoholism among railway workers in
Europe, USA and the Polish territories of the Three Partitions.
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Alcohol is one of the main psychoactive sub-
stances that has always been mankind's companion.
It has been used both in moments of joy and sadness;
some even believed it was a cure for certain ailments.
So it is no wonder that drunkenness came to plague
family and religious life and has even led to the
material and spiritual degradation of whole societies.
The effects of excessive drinking, recognised as an
illness with a psychological foundation already in
1804, came to define a new unwelcome phenomenon
in human history to be challenged and combatted
known as alcoholism [1–3].
The United States ought to be recognised as the
cradle of the anti-alcohol movement with an ethical
and religious message. The first association promoting
temperance was established in Moreau in New York
State in 1808, and another in Boston in 1813. In 1826,
the American Society for the Promotion of Temper-
ance was founded and, like the Moreau and Boston
associations, initially supported moderate drinking.
The drinking of small amounts of weak beverages like
beer or wine was accepted. However, after a few years,
support grew for total abstinence [4, 5].
Tidings of these first temperance initiatives filtered
through first to Western Europe and then to Polish
lands itself. The first to draw attention to abstinence
were professors at the University of Vilnius when they
established an ethical association known as the
Rascal Society (Towarzystwo Szubrawców) with
a statute published in 1817. It mentioned, among
others, drunkenness, billiards and card games as
morally and materially ruinous “misdemeanours”.
The Radiant Association (Związek Promienistych)
founded by Tomasz Zan in Vilnius in 1820, an
offshoot of the Philomath Society (Towarzystwo
Filomatów), also promoted the abstinence. On 6th
May 1820, at a May picnic party organised for
Vilnius university students, Zan emphasised the
temperance character of the Radiant Association,
suggesting they drank milk in favour of alcohol. The
foundation of the next abstinence association did not
take place until around 1836. This was established in
Książ in Great Poland, and was supposed to
encourage the limitation of the sale of alcohol to
abuse drinkers. There was also the Association for
Abstinence from Strong Drinks (Towarzystwo
Wstrzemięźliwości od Mocnych Napojów) founded
in Cracow in 1839. Its members were committed to
drinking alcoholic beverages only for medicinal
purposes and to avoid contact with drunk persons
or those who drank too much. Also, the Polish anti-
alcohol movement boasts the Association for the
Suppression of the Use of Vodka in the Grand Duchy
of Poznań (Towarzystwo ku Przytłumieniu Używa-
nia Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim)
founded in 1840 with its offices in Kórnik [4–6].
The Catholic Church also has services in the







S T R E S Z C Z E N I E
Wprowadzenie: Czasopisma abstynenckie ukazujące się w latach 1843–1914 na
ziemiach polskich oraz wśród niemieckiej i amerykańskiej Polonii stanowią mało
znane, a przez to niewykorzystywane na szerszą skalę, źródło badań nad historią
uzależnień, w tym oczywiście alkoholizmu. Celem artykułu jest pokazanie, jak na
problem alkoholizmu wśród pracowników kolei i na próby przezwyciężania
przez nich tego nałogu spoglądali twórcy i korespondenci polskojęzycznych
periodyków abstynenckich.
Metoda: Jako główną metodę badawczą zastosowano analizę zawartości prasy
(metoda jakościowa). Z uwagi na niewielką liczbę tekstów wykorzystanych do
analizy zrezygnowano z metody ilościowej. Przydatna okazała się także metoda
historyczno-krytyczna źródeł oraz metoda chronologiczno-problemowa.
Omówienie i wnioski: Na łamach polskojęzycznych periodyków abstynenckich
można znaleźć m.in. cenne informacje odnoszące się do tak mało znanej, ale
bardzo istotnej problematyki, jaką jest zwalczanie alkoholizmu przez kolejarzy
z Europy, USA oraz ziem polskich trzech zaborów.
© 2016 Institute of Psychiatry and Neurology. Production and hosting by
Elsevier Sp. z o.o. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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by Capuchin Father Theobald Mathew. His activities
were taken up in England by Archbishop Henry
Edward Manning and achieved good results among
the London working class as they were by priest
Mateusz J. Seling, vicar of St. John's Church in
Osnabrück in Westphalia, who initiated the com-
batting of drinking through the setting up of
temperance associations. Word of their activity
reached Silesia and, in December 1843, in the parish
of Siołkowice, not far from Opole, priest Karol Józef
Equart founded a sobriety association. It however did
not meet with much enthusiasm from the parishioners
as no more than 50 persons joined. Equart knew and
respected another Silesian cleric, Jan Nepomucen
Alojzy Ficek, parish priest of Piekary, whose services
in the field of the fight against drinking turned out to
be indisputable. The breakthrough year for the
Church anti-alcohol movement on Polish lands was
1844. On 2nd February the Prussian authorities
announced a fair in Bytom, an event famous in the
area for its drunkenness. So priest Ficek along with
other Silesian priests and the Capuchin preacher
Stefan Brzozowski have decided to take advantage of
the excellent opportunity presented by this large
gathering to initiate their temperance activity. It was
organised around masses, sermons and teachings as
well as the creation of parish associations. Priest Ficek,
as the initiator, was one of the first to renounce alcohol
with a public oath. Many parishioners followed in his
footsteps, as did many pilgrims to the sanctuary in
Piekary then recognised as a centre of temperance
work. After six months of the campaign, the numbers
of the abstinence movement in Upper Silesia
amounted to 200,000 followers. Between 1844 and
1846 sobriety brotherhoods existed in almost every
Silesian parish. The temperance movement spread not
only to Great Poland or Pomerania, but even beyond
the Prussian Partition mainly to Galicia where the first
brotherhood was established in Liszki near Cracow in
May 1844. From August that year, sobriety brother-
hoods existed also in the Congress Kingdom, where at
first their activity was official and then after
1857 clandestine [3, 5–7].
The campaign to combat drinking lost ground in
the Congress Kingdom, where it was limited to church
walls. In the parishes, priests called for the closure of
places where alcohol was sold and consumed. Locales
of this kind were mainly run by Jews. It was only the
Christian Taverns that became a significant element in
the spread of anti-alcohol propaganda beyond church
walls, and these were established from 1879 in the
Congress Kingdom and remained under the influence
of the clergy and local landowners. The Taverns
included libraries, reading rooms and book sales
according to specially drawn-up catalogues. These
featured moral literature and the lives of the saints and
the canonised, books on farming matters and text-
books for learning reading and writing. The Christian
Taverns did not however last long. On 24th June 1882,
the Governor General of Warsaw Piotr Albiedynski
ordered their control and the liquidation of those that
had been set up without permission from the Tsar's
authorities [8 p: 268–9, 9 p: 251–6]. So it was only at
the end of 19th Century and the start of the 20th that
further associations promoting abstinence from alco-
hol began to appear in Polish territories. These
included representatives of all social groups, and these
of more narrow scope were made up of representatives
of particular professions like clerics, doctors, teachers
or railway workers.
The invention of the steam locomotive by the
English engineer George Stephenson and the opening
of the first railway line between the cities of Stockton
and Darlington on 27th September 1825 were very
important historical events. Following on from these
pioneering efforts in rail transportation were also
successful endeavours carried out in Poland. The
breakthrough year in the annuals of Polish railway
transportation was 1845, when the first stretch of
railway line was commissioned between the capital of
Congress Kingdom Warsaw and Rogów near
Skierniewice along with the Skierniewice–Łowicz
branch line [10 p: 124–5].
As shown by statistical data from the beginning of
the 20th Century, the most railway accidents were
caused by railway workers abusing alcoholic bever-
ages – most frequently drivers, pointsmen, carriage
joiners and linesmen. For example, 68% of the
accidents in the United States in the course of only
six months in 1904 were the result of human oversight
and forgetfulness due to temporary organism weak-
ening, fatigue and even depression. Interestingly
enough, the people who caused these, sometimes
perilous accidents or catastrophes, had hitherto
fulfilled their duties without reproach. As Jacob Glass
pointed out, it is far from certain that these workers
had been under the influence of alcohol or were
dependent drinkers. However, due to the fact that at
that time no statistical records were kept, it is difficult
to assess the credibility of these observations. One can
only theorise that railway workers drank no more than
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carried out at that time by the German psychiatric
doctor Emil Kraepelin and his students demonstrated
that straight after the consumption of even small doses
of alcohol in the form of 2–3 shots of vodka, there was
a fatigue of the organism or “weakening of mental
powers” lasting usually from 24 to 36 h. These
symptoms were very similar to those characterised
by the state of the American railwaymen mentioned
above, who had perpetrated catastrophes and unfor-
tunate accidents [11, 12].
The purpose of this article is to show how the
problem of alcoholism among railway workers and
efforts to counter it were regarded by the founders
and correspondents of temperance periodicals pub-
lished at the beginning of the 20th Century in the
three Partitions of Poland and abroad.
Materials and methods
Hitherto undervalued by historians, historians of
medicine or experts on the press, temperance
periodicals represent an interesting source of research
on the history of dependency, including alcoholism.1
The Polish temperance press in the Partition period
included first the Central Paper on Temperance in the
Grand Duchy of Poznań (Pismo Centralne dla Sprawy
Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim)
published already in 1843 [4]. One also finds
information on the combatting of railway workers’
alcoholism and of associations of abstinent railway
workers. The information comes both from Poland
(Galicia) and abroad from Germany, Austria,
Russia, France or the USA.
A reading of the main temperance press provides
much interesting information. The material included
Future (Przyszłość) (1905–1914), which was first
published in Cracow and then in Warsaw, the Galician
Liberation (Wyzwolenie) (1906–1914) and the Absti-
nence Movement Support Monthly (Miesięcznik dla
Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości) (1903–1910)2
published in Pleszew in the Prussian Partition. These
titles are the press organs of the largest and most active
temperance associations in Polish lands during the
Partition period. All these titles are in the author's
possession though, due to the dispersed nature of the
material, finding them was very difficult. None of the
main Polish libraries has a complete set of these
periodicals.
Future, from 5th October to 3rd November 1905,
represented the Galician Society for Total Abstinence
from Alcoholic Beverages “Eleuteria” (Towarzystwo
Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholo-
wych „Eleuteria”). Between 1907 and 1914, it was
published in the Congress Kingdom and was the press
organ of the Society for Total Abstinence from
Alcoholic Beverages “Future”. An estimated circu-
lation of the periodical was of around 1200. It is
worth mentioning that Future had two separate
additions: one addressed to peasants Future for
People (Przyszłość dla Ludu) (April–December 1905),
and one monthly dedicated to combatting tobacco
smoking Life Free from Tobacco (Życie bez Tytoniu)
(April 1906–February 1907).
Another of the analysed periodicals, Liberation,
was the press organ of the Society for Total
Abstinence from Alcoholic Beverages “Eleuteria”
in existence since 1902. In 1905 the Association
renamed itself “Eleuteria–Liberation”, and in
1911 was known mainly as “Liberation”. “Eleute-
ria”, as a sort of temperance movement federation in
Galicia in 1910 took care of the following abstinence
organs: The Union of Abstinent Priests for Galicia
and Bukovina, The Association of Industrial and
Artisan Youth under the patronage of St. Stanisław
Kostka, The “Sobriety” Association, The Associa-
tion of Abstinent Railway Workers and The Union of
Hope, “Ethos” and “Eleusis”. From 1912, it also
cared for the moral rebirth of Galician Scouts.
Liberation had an initial estimated circulation of
1000 that rose to 3000 in 1912.
The Abstinence Movement Support Monthly was at
first the only press organ of the Union of Abstinent
Priests. From 1907 it also represented the secular
Society for Total Abstinence from Alcoholic Bev-
erages “Liberation” operating in the Prussian Parti-
tion and among émigré Poles, mainly living in
Germany. This also appeared in a circulation of
around 1000.
All the titles above were distributed across the
territory of the three Partitions where they reached
the inhabitants of Galicia, the Congress Kingdom
and the Grand Duchy of Poznań. They were also
1 Between 1843 and 1914, 25 titles appeared (together with
separately published additions) that may be counted as
abstinent. Subjects discussed included alcoholism, tobacco
use, gambling, sexual promiscuity and meat eating. The
abstinence press started treating the problem of drug abuse
seriously only in the inter-war period.
2 In January 1911, The Abstinence Movement Support
Monthly changed its name to Dawn (Świt) but this did not
include any material of interest to this matter.
I. Krasińska / Alcoholism and Drug Addiction 29 (2016) 237–252 241known in Silesia and Pomerania as well as abroad
mainly in Germany and the United States and
read by members of abstinence associations. Publish-
ers complained that due to the small subscriptions
(200–800), they barely covered only the costs of
printing. Neither authors nor editors received any
salary for their work. The periodicals would normally
appear once a month and the subject of railways was
discussed only sporadically. More common topics
included clerics, doctors, teachers, peasants or
students combatting alcoholism. There was also
plenty of significant information about the activities
of the largest Polish and international anti-alcohol
associations. Smaller associations like the Associa-
tion of Abstinent Railwaymen (Towarzystwo Absty-
nentów Kolejarzy) from Lviv did not attract much of
the writers’ attention.
The scientific literature does not contain much on
the matter of combatting alcoholism among railway
workers. However, one worthwhile article was
published by Renata Bednarz-Grzybek, Izabela
Krasińska and Piotr Sławiński – The Abstinent
Railway Workers League between 1929–
1939. Though the article at least in part deals with
these issues, its chronological range is entirely
different, as is the territory of study undertaken.
The article's range of discussion is also narrower. The
authors focus mainly on showing the activity of the
Abstinence Railway Workers League, an organisa-
tion operating in Poland in the inter-war years.
This article employs analysis of press content
(qualitative method) as the main research method.
The quantitative method was abandoned due to the
small number of texts in the analysis as in a several
cases they were only short fragments and not larger
articles. Also important was the chronological-
problematic method and the historical-critical meth-
od of source research.
Discussion
The titles above present, certainly as a warning,
perilous railway accidents that had occurred due to
railway workers’ abuse drinking. For example, there
was a railway crash in Silesia in 1895 in which the
drunk driver did not break in time, resulting in the
train breaking through a wall and stopping in the
station waiting room. The accident resulted in
a number of deaths and many injuries. The article
author draws attention to the problem of employing
candidates to work on the railways. His opinion was
that only the “absolutely abstinent” ought to be
employed as work on the railways can demand
responsibility and be hard and exhausting [13].
The next catastrophic event that interested the
correspondent of the Abstinence Movement Support
Monthly took place in November 1905 at Nasielsk
station 50 km from Warsaw. The perpetrator was
a station manager notorious for his drinking. His
fatal error lead to a head-on collision between
a passenger and a freight train leading to 4 fatalities
and 25 injured, though some “had already passed on
to a better life while others were still fighting for their
lives”. The losses of the Nadwiślańska Railway
Company amounted to 80,000 roubles. The author
related that “both engines and tenders had been
written off (. . .) and two third class passenger
carriages together with eighteen fully-laden freight
carriages, which had all been turned into a giant pile
of wood, iron, goods and a number of human beings
all smashed up (. . .) and all because of a few glasses of
vodka” [14]. Another serious train accident took
place that year near Spremberg in East Germany. In
this case the investigation revealed a drunk railway
assistant had been at fault [15].
It was necessary to undertake radical measures
that limited the consumption of alcohol on the
railways, and not only by passengers but above all by
the railway workers themselves.
In order to limit alcoholic beverage consumption
among passengers, certain railway administrations,
including the Warsaw railway company (from 1908),
banned the sale of alcoholic drinks in station buffets
and restaurants. A similar ban was also in force in the
USA from 1st May 1914 at the station in Pittsburgh
and probably in Philadelphia, Baltimore and New
York. Instead of alcoholic beverages, station restau-
rants or buffets sold soda water, juices, lemonade, tea
and coffee. In time, it turned out passengers also were
keen to buy cheap fresh milk and fruits [11, 16–18]. In
1913, the Prussian government introduced a total ban
on the sale of alcohol to “soldiers using mass public
transport” at station buffets and restaurants. Only
coffee, tea or mineral water were available while
travelling in an attempt to prevent “excesses” by
drunk soldiers in transit on the railways [19]. In
England, the police could legally stop drunk
passengers from boarding and using trains. The
administration of English railways introduced special
trains for drinking passengers from around
1906. These ran mainly on holidays and other
extraordinary celebrations. The carriages were dimly
I. Krasińska / Alcoholism and Drug Addiction 29 (2016) 237–252242lit and the windows had blinds to protect passengers
from “public curiosity” at the stations where the
trains stopped [20].
In order to limit railway worker's alcohol
consumption, the administration of certain stations
in England completely banned the sale of alcohol in
station restaurants and buffets. In 1904, the railway
company in Bern, Switzerland ruled that the station
restaurant could sell only non-alcoholic drinks to
railway workers. In 1905, the German Railways
Minister issued a directive containing instructions as
to with which drinks railways workers could
substitute alcohol. The administration in the state
railways of the Kingdom of Württemberg organised
an “own factory of lemonade and soda water” at the
stations of Stuttgart and Ulm. Similar places
producing non-alcoholic beverages for railway work-
ers were set up in Nuremberg and Weiden in der
Oberpfalz on the initiative of the Bavarian Minister
of railways in 1904. It turned out that alcohol
consumption by railway workers significantly fell [11,
15, 21–23].
The measures of railway companies described
above did not however solve the drinking problem
among the low-qualified railway manual workers.
They spent most of the day working and often could
not afford to use the station buffets or restaurants so
had to resort to the local taverns of suspect repute,
where there was no lack of alcohol. Railway kitchens
were organised specially for these workers in the
station at Frankfurt am Main. Apart from simple
dishes and non-alcoholic drinks, “light beer” was also
sold, but as noted by Jacob Glass, its consumption
was a lot lower that of the lemonade or milk.
In Strasburg, a railway café was set up serving
coffee with milk and sugar to the workers of the local
station [11].
An important role in the prevention of railway
worker drinking was played by the anti-alcohol
propaganda activity by, among others, the railway
administration. This normally included rallies, talks,
readings, lectures courses and exhibitions. Abstinence
literature was also significant in the form of books,
brochures, flyers and anti-alcohol magazines distrib-
uted among railway staff [11].
The director of the railway administration made
a speech to the German and Austrian railwaymen,
opponents of alcohol use, assembled at the station in
1906. In this instructive lecture, he focussed attention
on a number of tragic railway accidents resulting
from staff abusing beverages (a drunk driver caused
an accident at Tylża or a train manager, driver and
stoker were responsible for an accident at Czernica
near Wrocław) [24].
Propaganda work among Galician railway staff
was supported by one of the more active temperance
organisations in the Austrian Partition: the Society
for Total Abstinence from Alcoholic Beverages
“Eleuteria”. This initiated a number of readings
and lectures like the Cracow branch's reading of
Alcoholism and the railway service organised 9th
September 1906 and read by Stanisław Stączek,
political, social and temperance activist and at the
same time railway worker. A similar reading for
railway staff was organised by the Tarnów branch of
“Eleuteria” in 1905. Marian Przestrzelski, the
chairman of the Lviv branch and railway worker
delivered the lecture for train drivers On alcoholism
and its relation to the railwayman's profession on the
17th September 1907 [25–27].
Meanwhile, Russian railway doctors held readings
and lectures about alcoholism during a travelling
hygiene exhibition organised in May 1912. These
took place in a special carriage stopping at the
stations of the Northwest railway connecting Warsaw
and St. Petersburg. The exhibition carriage could
admit 50 persons at one sitting of mainly railway staff
and their families. It was fitted with a magic lantern
for projecting transparencies and many of the
exhibits concerned diseases like tuberculosis, cholera
and the plague. Exhibition visitors’ and reading
listeners’ attention was especially brought to syphilis
and alcoholism. Also, presented statistical data on
alcohol consumption among the inhabitants of the
Russian Empire turned out to be terrifying especially
as far as children and young people of 8–13 years-of-
age were concerned as it showed that 85% drank
alcoholic beverages. Railway doctors conducted
visitors around the exhibition and held lectures.
They could “at any point in the journey, even at the
most remote stations, instruct and lecture railway
staff on the practicalities in the fight against
infectious diseases and make each aware of the use
of stimulating beverages” [12].
Railway administrations tried also to draw
attention to the education of future employees of
this difficult and responsible profession; the time of
service in the period described was often very short
and lasted from 3 to 5 years. Efforts were made that
training facilities not only lectured on arithmetic or
native language but also instructed on hygiene, e.g.
the dangers of alcohol. The Russian Imperial
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sion, the aim of which was to run summer courses for
teachers interested in lecturing about alcoholism at
railway worker training facilities [11, 28, 29].
A vital role in the battle with drinking among this
professional group was played by special unions,
which were formed by opponents of drinking. In
1882, the United Kingdom Railway Temperance
Union was founded to promote the principle of total
abstinence. In 1907, it boasted 35,000 members and
grew to 65,000 in 1914. It published its own journal
On the Line [11, 30].
The next such association was not set up until
probably 1902. This was formed on the initiative of
Otton de Terra, director of the Prussian Railways as
the German Association of Abstinent Railway
Workers. At the moment of its founding, it numbered
about 500 members, while at the beginning of
1914 there were already 1223 organised in 29 sections.
The members included conductors, pointsmen,
stokers, porters, attendants and locksmiths. Not
included however were cashiers, stationmasters or
station managers. Apart from total abstainers,
railway staff who had undertaken to abstain from
alcohol during service and 8 h prior to starting work
could also be members [11, 30–33]. As a result of
negotiations between Austrian and Swiss railway
administrations, was founded the Association of
Abstinent Railway Workers throughout the German-
speaking Region that organised, as the name
suggests, all abstinent railway workers using German
as a work language [30–32].
The Association of Abstinent Railway Workers
for the Austro-Hungarian Kingdom was formed on
7th October 1906 in Vienna [34]. Also, in 1907, the
French Railway Worker Opponent of Drinking
Union numbering 2500 members was founded,
publishing its own journal La Santè de la Famille
with a circulation of 4200. The Union worked in
cooperation with the Ministry of Education, Social
Affairs and Public Works in Paris and with the
administrations of French state and private railways
[30, 35].
In 1911, the Imperial authorities enacted the
legislation establishing the Railway Temperance
Association for the Russian Empire in St. Petersburg.
There were recommendations to organise branches of
the Association in the areas where railway training
centres functioned. Any railway employee who does
not abuse alcoholic beverages could join and only
“unreformable drunkards” were excluded. Russian
railway doctors expressed the opinion that the
Association ought to “have the right to initiate
dismissal procedures at the railway Administration”
any drinking employee who had had a negative effect
on other employees by his actions [12].
Similar associations also existed in the United
States. These sought to make sure that alcohol
abusers did not become railway workers. Abstinent
railway workers in the USA even received a 10%
bonus on their yearly salary [32].
The first and probably only organisation for
railway workers opponent of drinking during the
Partition period was set up in Lviv on 13th July
1908. The founders were active members of the Lviv
“Eleuteria”, and also railway staff: driver Cięglewicz
and conductor Skrechota. The organisation func-
tioned as the Association of Abstinent Railwaymen
with the aim of combatting drunkenness among the
local railway workers. All staff and their families
could be members irrespective of their political
persuasion. The Chairman was Władysław Ostrow-
ski, railway engineer and at the same time political
and social activist, and the board included the railway
doctor Stanisław Szczurkowski, the Vice Chair and
Karol Weissgerber, the Secretary. The Association of
Abstinent Railwaymen in Lviv owned its own
premises near the station. Initially, the Association
remained in close contact with its Austro-Hungarian
Kingdom counterpart with its head offices in Vienna,
but in 1913 the Chairman made it an independent
body [36–39, 40 p: 7].
The associations members were motivated in
variety of ways. Members of German Association
took part in wide scale propaganda activities
organising rallies, readings, lectures and talks. The
Association also published brochures and flyers at its
own cost that were then sold or distributed for free
among railway workers and their families. As reported
in 1913, the Association published and sold 12,050
copies of the brochure What a railwayman ought to
know about alcohol? Apart from that the German
Association of Abstinent Railway Workers distributed
12,000 copies of the flyer: Does problem of alcoholism
interest railwayman? What does the Association of
Railwaymen Opponents of Alcohol want, and Doctors’
opinion on the dangers of alcohol use [33].
The Association of Abstinent Railwaymen from
Lviv organised a public rally on 11th October 1908 in
the gymnasium sport hall of a local railway school.
This was honoured by the presence of the most
prominent members of the “Eleuteria” Association:
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– Tadeusz Czapczyński or professor at the Lviv
University, the fine physiologist and pharmacologist
Leon Popielski. The meeting was also attended by
political activists like socialist Jędrzej Moraczewski,
who was a qualified railway engineer, Wincenty
Witos, farmers’ activist and National Parliament MP
and Józef Buzek, MP at the Austrian Parliament
associated with the National Democrats. Participants
drew attention to the negative influence of alcoholic
beverages on the human organism, calling for a ban
on the sale of these in taverns, restaurants and other
places of trade and consumption from 6 p.m. on
Saturday to 6 a.m. on Monday and on holidays. They
also appealed to the whole of Polish society to take up
the struggle with alcoholism by organising rallies,
readings, talks, creating parks, folk houses, libraries
and theatres [39].
In finishing it is worth noting the fact that, apart
from combatting alcoholism among passengers and
railway workers, there was also interest at this time
in the fight against tobacco smoking. More and
more passengers had been complaining about the
small number of non-smoking compartments, as
was mentioned the lack of respect for non-smoking
regulations by cigarette, cigar or pipe smokers. This
was most apparent on the railways of the Russian
and Austro-Hungarian Empires and was enough
for administrators to alert conductors to the
problem [41, 42].
Conclusions
Matters concerning the combatting of alcoholism
by Polish railway staff and those abroad at the
beginning of the 20th Century are innovative enough
to be worth attention. The problem has not yet been
widely discussed, perhaps due to the lack of source
materials, research and the lack of knowledge of the
subject. This sketch is only a first attempt at exploring
the matter. The institutional form of the fight against
alcoholism by the railway abstinence associations is
especially worth noting. As has already been noted,
during the Partitions there existed probably no more
than one body organising anti-alcohol railway work-
ers. This was founded in Lviv in 1908 and till
1913 remained in close contact with the Association of
Abstinent Railway Workers for the Austro-Hungari-
an Kingdom with its head office in Vienna. This
included members who had become versed in the
ideals of abstinence propagated since 1902 by the
Galician “Eleuteria”. It was this organisation, or
rather its specific Lviv branch, that supported the
local Association of Abstinent Railwaymen by
providing them at least materials for their talks and
lectures. “Eleuteria” also helped the Lviv Association
to hold rallies and its attending officials honoured
abstinent railway celebrations with their presence.
During the First World War, the Association
ceased operating and was only re-founded in Lviv in
1925, when at the initiative of Emil Koch, the Union
of Railway Workers Alcohol Opponents was
founded [30].
Wprowadzenie
Za jedną z głównych substancji odurzających
uważany był alkohol, który towarzyszył ludziom od
zawsze. Spożywano go zarówno w chwilach smutku,
jak i radości. Niekiedy uważano nawet, że jest
w stanie wyleczyć niektóre choroby. Nic dziwnego, że
pijaństwo stało się z czasem zmorą rujnującą życie
rodzinne i religijne. Prowadziło do zubożenia
materialnego i duchowego całe społeczeństwa. Efek-
tem nadmiernego pijaństwa, uznanego za chorobę
o podłożu psychicznym już w 1804 roku, stało się
wyodrębnienie nowego w historii ludzkości niepożą-
danego zjawiska zwanego alkoholizmem, które
postanowiono zwalczać [1–3].
Za kolebkę ruchu przeciwalkoholowego z etycz-
nym i religijnym przesłaniem należy uznać Stany
Zjednoczone. W 1808 roku w Moreau w stanie Nowy
Jork założono pierwsze towarzystwo propagujące
wstrzemięźliwość. Kolejne zorganizowano w 1813
roku w Bostonie. W 1826 roku utworzono organi-
zację zwaną Amerykańskim Stowarzyszeniem
Popierania Trzeźwości (American Society for the
Promotion of Temperance), która początkowo,
podobnie jak towarzystwa w Moreau i Bostonie,
opowiadała się za umiarkowanym spożywaniem
alkoholu. Dopuszczano picie niewielkich ilości
słabszych trunków, np. piwa czy wina. Po kilku
latach zaczęto się jednak opowiadać za całkowitą
abstynencją [4, 5].
Informacje o tych pierwszych dokonaniach trze-
źwościowych przywędrowały najpierw do Europy
Zachodniej, a następnie na ziemie polskie. Na
abstynencję pierwsi zwrócili uwagę profesorowie
Uniwersytetu w Wilnie, zakładając stowarzyszenie
o charakterze etycznym, tzw. Towarzystwo Szu-
brawców, którego statut został uchwalony
I. Krasińska / Alcoholism and Drug Addiction 29 (2016) 237–252 245w 1817 roku. Wymieniał on m.in. pijaństwo oraz grę
w bilard i karty jako „występki” rujnujące moralnie
i materialnie. Wstrzemięźliwość od trunków pro-
pagował również założony przez Tomasza Zana
w Wilnie w 1820 roku Związek Promienistych, czyli
ogniwo Towarzystwa Filomatów. W dniu 6 maja
1820 roku na majówce zorganizowanej dla studentów
tamtejszego uniwersytetu, Zan podkreślił absty-
nencki charakter Związku Promienistych, zachęcając
uczestników imprezy do zastąpienia alkoholu mle-
kiem. Na następne towarzystwo wstrzemięźliwości
trzeba było poczekać do ok. 1836 roku. Powstało ono
w Książu w Wielkopolsce i miało na celu ogranicze-
nie sprzedaży alkoholu osobom, które go naduży-
wały. Należy zwrócić również uwagę na Towa-
rzystwo Wstrzemięźliwości od Mocnych Napojów
powstałe w 1839 roku w Krakowie. Jego członkowie
zobowiązali się m.in. do spożywania napojów
alkoholowych jedynie w celach leczniczych i do
unikania kontaktów z osobami pijanymi oraz
nadużywającymi trunków. W dziejach polskiego
ruchu antyalkoholowego zapisało się ponadto zało-
żone w 1840 roku Towarzystwo ku Przytłumieniu
Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim
z siedzibą w Kórniku [4–6].
Zasługi na polu zwalczania alkoholizmu należą się
również Kościołowi katolickiemu. Kościelna akcja
wstrzemięźliwości dotarła na ziemie polskie z Irlan-
dii, a zainicjował ją tam kapucyn o. Theobald
Mathew. O jego działalności usłyszał w Anglii
arcybiskup Henry Edward Manning i poszedł
w jego ślady, osiągając wkrótce dobre rezultaty
w tej materii w środowisku londyńskich robotników,
oraz ks. Mateusz J. Seling, wikariusz kościoła św.
Jana w Osnabrück w Westfalii, który rozpoczął
zwalczanie pijaństwa przez zakładanie towarzystw
wstrzemięźliwości. Wiadomości o ich działalności
dotarły na Śląsk. W grudniu 1843 roku w parafii
w Siołkowicach, niedaleko Opola, ks. Karol Józef
Equart założył towarzystwo trzeźwości; nie spotkało
się ono jednak z większym zrozumieniem ze strony
wiernych, gdyż w jego szeregi wstąpiło nie więcej niż
50 osób. Equart znał i cenił innego śląskiego
duchownego, ks. Jana Nepomucena Alojzego Ficka,
proboszcza w Piekarach, którego zasługi na polu
zwalczania pijaństwa okazały się bezsporne. Przeło-
mowym dla kościelnego ruchu antyalkoholowego na
ziemiach polskich okazał się dopiero rok 1844. Na
dzień 2 lutego tego roku władze pruskie wyznaczyły
w Bytomiu jarmark słynący w okolicy z pijaństwa.
Wówczas ks. Ficek wraz z innymi śląskimi kapłanami
oraz kapucyńskim kaznodzieją, o. Stefanem Brzo-
zowskim, postanowili wykorzystać doskonałą spo-
sobność, związaną z nagromadzeniem w jednym
miejscu dużej liczby ludzi, do zainicjowania działal-
ności trzeźwościowej. Jej podstawą stały się nabo-
żeństwa z kazaniami i naukami oraz tworzenie przy
parafiach stosownych towarzystw. Inicjator tej akcji
ks. Ficek jako jeden z pierwszych wyrzekł się
alkoholu i złożył publiczne przyrzeczenie. Śladami
kapłana podążyli parafianie oraz liczne zastępy
pątników odwiedzających piekarskie sanktuarium,
uznawane wówczas za centrum pracy trzeźwościo-
wej. Po sześciu miesiącach trwania akcji, szeregi
abstynentów liczyły już na Górnym Śląsku ok.
200 tysięcy osób. W latach 1844–1846 towarzystwa
(bractwa) trzeźwości istniały prawie w każdej śląskiej
parafii. Ruch abstynencki wkrótce przedostał się nie
tylko do Wielkopolski czy na Pomorze, ale i poza
granice zaboru pruskiego, głównie do Galicji, gdzie
pierwsze bractwo powstało w Liszkach pod Krako-
wem w maju 1844 roku. Od sierpnia tego roku
istniały one również w Królestwie Polskim. Począt-
kowo działały tam jawnie, a od 1857 roku niele-
galnie [3, 5–7].
Akcja na rzecz zwalczania pijaństwa ucichła
w Królestwie Polskim, ograniczając się jedynie do
kościelnych murów. W świątyniach podczas misji czy
rekolekcji parafialnych księża domagali się zamyka-
nia miejsc handlu trunkami i ich konsumpcji,
prowadzonych głównie przez Żydów. Istotnym
elementem przenikania propagandy antyalkoholo-
wej poza kościelne mury miały być dopiero gospody
chrześcijańskie, zakładane od 1879 roku na terenie
Królestwa Polskiego, a pozostające pod wpływem
duchowieństwa i ziemiaństwa. Istniały przy nich
biblioteki, czytelnie, a nawet sprzedawano tam
książki według specjalnie sporządzonego katalogu.
Propagowano literaturę umoralniającą, żywoty świę-
tych i błogosławionych, książki o treści gospodarskiej
oraz elementarze do nauki czytania i pisania.
Gospody chrześcijańskie nie działały jednak długo.
Dnia 24 czerwca 1882 roku generał-gubernator
warszawski Piotr Albiedynski nakazał przeprowa-
dzenie ich kontroli oraz likwidację tych, które
powołano do istnienia bez zgody władz carskich
[8 s: 268–9; 9 s: 251–6]. I dopiero w końcu XIX
i początkach XX wieku zaczęły na ziemiach polskich
powstawać kolejne towarzystwa propagujące absty-
nencję od alkoholu. Zrzeszały przedstawicieli wszyst-
kich grup społecznych, a te o węższym zasięgu
skupiały w swych szeregach reprezentantów jednego
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kolejarzy.
Wynalezienie przez angielskiego inżyniera Georga
Stephensona lokomotywy parowej oraz otwarcie
27 września 1825 roku pierwszej na świecie linii
kolejowej, która połączyła dwa brytyjskie miasta
Stockton i Darlington, to bardzo ważne wydarzenia
w dziejach kolejnictwa. W rzędzie tych pionierskich
poczynań na niwie kolejnictwa znalazły się także
udane wysiłki podjęte w Polsce. Datą przełomową
w historii polskiego kolejnictwa był rok 1845. Oddano
wówczas do użytku pierwszy odcinek linii kolejowej
łączący stolicę Królestwa Polskiego – Warszawę
z Rogowem koło Skierniewic, wraz z odnogą
Skierniewice–Łowicz [10 s: 124–5].
Jak pokazują zachowane z początków XX wieku
dane liczbowe, najwięcej wypadków kolejowych
spowodowanych było przez nadużywających napo-
jów alkoholowych pracowników kolei, najczęściej
maszynistów, zwrotniczych, „spinaczy” wagonów
czy dróżników. Przykładowo, 68% wypadków, do
których doszło na kolei w Stanach Zjednoczonych
w ciągu jednego tylko półrocza 1904 roku, było
spowodowanych przez ludzkie niedopatrzenie,
przeoczenie i roztargnienie wynikające z chwilowego
osłabienia fizycznego organizmu, znużenia, zmęcze-
nia, a nawet z depresji. Co ciekawe, ludzie, którzy
doprowadzili do tych, nieraz groźnych w skutkach,
wypadków czy katastrof wcześniej wywiązywali się
ze swych obowiązków nienagannie. Niewykluczone,
jak podkreślał Jakub Glass, że pracownicy ci
znajdowali się wówczas pod wpływem napojów
alkoholowych lub byli od nich uzależnieni. Jednak
z uwagi na fakt, że nie prowadzono jeszcze na ten
temat badań statystycznych, trudno odnieść się do
wiarygodności tych spostrzeżeń. Można jedynie
wysunąć tezę, że kolejarze nie spożywali więcej
trunków niż przedstawiciele innych zawodów. Pro-
wadzone w tym czasie badania naukowe z zakresu
psychiatrii, np. przez niemieckiego lekarza psychiatrę
Emila Kraepelina oraz jego uczniów, wykazały, że
tuż po spożyciu nawet małych dawek alkoholu, 2–3
kieliszków wódki, następowało znużenie organizmu
czy „osłabienie władz umysłowych”, a tego typu
dolegliwości trwały z reguły od 24 do 36 godzin. Te
dolegliwości były bardzo podobne do objawów, za
pomocą których charakteryzowano stan wspomnia-
nych wyżej amerykańskich kolejarzy, sprawców
katastrof i nieszczęśliwych wypadków [11, 12].
Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania,
kolei i wysiłki w kierunku przezwyciężenia przez nich
tego nałogu spoglądali twórcy i korespondenci
abstynenckich periodyków wydawanych w począt-
kach XX w. na ziemiach polskich trzech zaborów
oraz za granicą.
Materiał i metoda
Niedoceniane do tej pory przez historyków,
historyków medycyny czy prasoznawców czasopisma
abstynenckie stanowią ciekawe źródło badań nad
historią uzależnień, w tym alkoholizmu3. Na łamach
polskojęzycznej prasy abstynenckiej z okresu za-
borów, której pierwszy tytuł (Pismo Centralne dla
Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie
Poznańskim) ukazał się już w 1843 roku [4], można
też znaleźć informacje o zwalczaniu alkoholizmu
przez kolejarzy i o stowarzyszeniach zrzeszających
kolejarzy abstynentów. Informacje te pochodziły
zarówno z ziem polskich (Galicja), jak i z zagranicy –
z Niemiec, Austrii, Rosji, Francji czy ze Stanów
Zjednoczonych.
Wiele ciekawych informacji na ten temat dostar-
czyła głównie lektura czołowych abstynenckich pism.
Należała do nich, ukazująca się najpierw w Kra-
kowie, a następnie w Warszawie Przyszłość (1905–
1914), galicyjskie Wyzwolenie (1906–1914) oraz
wychodzący w Pleszewie (zabór pruski) Miesięcznik
dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości (1903–
1910)4. Czasopisma te to organy prasowe najwięk-
szych i najprężniej działających na ziemiach polskich
w okresie zaborów towarzystw antyalkoholowych.
Wszystkie wymienione tytuły znajdują się
w posiadaniu autorki artykułu, choć z powodu
rozproszenia materiałów dotarcie do nich nastręczało
wiele trudności. Żadna z czołowych polskich bib-
liotek nie posiada bowiem w swoich zbiorach
kompletu tych periodyków.
Przyszłość od 5 października do 3 listopada
1905 roku reprezentowała galicyjskie Towarzystwo
3 W latach 1843–1914 ukazało się 25 tytułów prasowych
(wraz z samoistnymi wydawniczo dodatkami), które zaliczyć
można do abstynenckich. Na swych łamach poruszały
zagadnienia: alkoholizmu, nikotynizmu, hazardu, rozwiązłości
płciowej oraz „mięsożerstwa”. Problemem narkomanii prasa
abstynencka zaczęła zajmować się na dobre dopiero w okresie
międzywojennym.
4 W styczniu 1911 r. Miesięcznik dla Popierania Ruchu
Wstrzemięźliwości zmienił tytuł na Świt, ale na łamach tego
pisma nie odnotowano żadnych informacji dotyczącychresującego autorkę zagadnienia.jak na problem alkoholizmu wśród pracowników inte
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wych „Eleuteria”. W latach 1907–1914 ukazywała się
w Królestwie Polskim i była organem prasowym
Towarzystwa Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napo-
jów Alkoholowych „Przyszłość”. Nakład pisma
można oszacować na 1200 egzemplarzy. Warto
dodać, że Przyszłość miała dwa samoistne dodatki:
adresowaną do włościan Przyszłość dla Ludu (kwie-
cień–grudzień 1905) oraz poświęcony zwalczaniu
nikotynizmu miesięcznik Życie bez Tytoniu (kwiecień
1906–luty 1907).
Kolejne z analizowanych czasopism – Wyzwolenie
stanowiło organ prasowy istniejącego od 1902 roku
Towarzystwa Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napo-
jów Alkoholowych „Eleuteria”. W 1905 roku Towa-
rzystwo zmieniło nazwę na „Eleuteria–Wyzwolenie”,
a w roku 1911 znane było głównie jako „Wyzwole-
nie”. „Eleuteria”, jako swego rodzaju federacja ruchu
trzeźwościowego w Galicji, w 1910 roku sprawowała
pieczę nad następującymi organizacjami abstynen-
ckimi: Związkiem Księży Abstynentów dla Galicji
i Bukowiny, Związkiem Młodzieży Przemysłowej
i Rękodzielniczej pod wezwaniem św. Stanisława
Kostki, Stowarzyszeniem „Trzeźwość”, Towarzyst-
wem Abstynentów Kolejarzy, Związkiem Nadziei,
„Ethosem” i „Eleusis”. Od 1912 roku dbała również
o odrodzenie moralne galicyjskich skautów. Nakład
Wyzwolenia można oszacować początkowo na około
1000 egzemplarzy, a od 1912 roku wzrósł do 3000.
Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźli-
wości był początkowo jedynie organem prasowym
Związku Księży Abstynentów. Od 1907 roku repre-
zentował również interesy funkcjonującego w za-
borze pruskim oraz wśród Polaków przebywających
na emigracji – głównie w Niemczech – świeckiego
Towarzystwa Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napo-
jów Alkoholowych „Wyzwolenie”. Nakład tego
pisma również wynosił około 1000 egzemplarzy.
Wszystkie omówione wyżej tytuły swoim zasię-
giem obejmowały trzy zabory. Docierały bowiem
do mieszkańców Galicji, Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Znane były
również na Śląsku, Pomorzu oraz zagranicą, prze-
ważnie w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Ich
odbiorcami byli członkowie towarzystw abstynen-
ckich. Redakcje narzekały jednak, że z powodu
niewielkiej liczby prenumeratorów (200–800 osób)
zwracały się najczęściej i to z trudem jedynie koszty
druku tych periodyków. Zarówno redakcje, jak
i autorzy artykułów, nie otrzymywali za swą pracę
wynagrodzenia. Najczęściej pisma te ukazywały się
raz w miesiącu. Na ich łamach tematyka kolejowa
pojawiała się sporadycznie. Częściej pisano np.
o walczących z nałogiem alkoholizmu duchownych,
lekarzach, nauczycielach, włościanach, uczniach czy
studentach. Można tam również znaleźć wiele
istotnych informacji odnoszących się do działalności
największych polskich i zagranicznych towarzystw
przeciwalkoholowych. Mniejsze organizacje, takie
jak Towarzystwo Abstynentów Kolejarzy ze Lwowa,
nie cieszyły się aż tak dużym zainteresowaniem
piszących.
W literaturze naukowej jest niewiele pozycji
odnoszących się do kwestii zwalczania alkoholizmu
wśród kolejarzy. Na uwagę zasługuje artykuł
autorstwa Renaty Bednarz-Grzybek, Izabeli Krasiń-
skiej i Piotra Sławińskiego pt. Abstynencka Liga
Kolejowców w latach 1929–1939. Choć artykuł
przynajmniej częściowo nawiązuje do tych zagad-
nień, to jednak zupełnie inny jest zasięg chronolo-
giczny oraz terytorialny podjętych w nim badań.
Węższy jest również zakres problemowy artykułu.
Autorzy skupili się bowiem głównie na pokazaniu
działalności Abstynenckiej Ligi Kolejowców, orga-
nizacji funkcjonującej w okresie międzywojennym na
obszarze Polski.
W niniejszym artykule jako główną metodę
badawczą zastosowano analizę zawartości prasy
(metoda jakościowa). Zrezygnowano z metody ilo-
ściowej z uwagi na niewielką liczbę tekstów wyko-
rzystanych do analizy, w kilku przypadkach były to
bowiem zaledwie krótkie wzmianki, a nie większe
objętościowo artykuły. Ważna była także chronolo-
giczno-problemowa oraz historyczno-krytyczna meto-
da badania źródeł.
Omówienie
Na łamach zaprezentowanych powyżej tytułów
przedstawiano czytelnikom, zapewne ku przestrodze,
groźne w skutkach wypadki kolejowe, do których
dochodziło z winy nadużywających napojów alko-
holowych kolejarzy. Opisano na przykład niebez-
pieczne kolejowe zdarzenie, mające miejsce
w 1895 roku na Śląsku – pijany maszynista nie
zdołał wyhamować, wskutek czego prowadzony
przez niego pociąg „wpadł na dworzec, przebił
ścianę” i wjechał do dworcowej poczekalni.
W wypadku życie straciło kilka osób, a wiele zostało
rannych. Autor artykułu zwrócił uwagę czytelników
na problem przyjmowania kandydatów do pracy na
kolejach. Jego zdaniem, należało tu zatrudniać
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praca w kolejnictwie była odpowiedzialna, uciążliwa
i wyczerpująca [13].
Do kolejnego katastrofalnego w skutkach zdarze-
nia, które zainteresowało korespondenta Miesięcz-
nika dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości,
doszło 23 listopada 1905 roku na stacji kolejowej
w Nasielsku, położonym kilkadziesiąt kilometrów od
Warszawy. Winnym wypadku okazał się „znany ze
swego opilstwa” naczelnik stacji, jego fatalna
w skutkach omyłka doprowadziła do czołowego
zderzenia pociągu osobowego z towarowym. W wy-
niku wypadku zmarły 4 osoby, 25 zostało rannych,
lecz niektóre z nich przeniosły się już „do lepszego
życia, inne zaś walczą jeszcze ze śmiercią”, a zarząd
kolei nadwiślańskiej stracił 80 tysięcy rubli. Jak
napisał autor relacji: „Roztrzaskały się więc obydwa
parowozy, tendry (. . .) i dwa wagony osobowe 3-ciej
klasy, a nadto ciężko naładowanych wagonów
towarowych osiemnaście, co wszystko razem stano-
wiło olbrzymią górę desek, żelaza, towarów i parę
istnień ludzkich zniszczonych, i masę nieszczęścia.
(. . .) a wszystko to sprowadziło parę kieliszków
wódki” [14]. Kolejne groźne w skutkach zderzenie
pociągów miało miejsce w tym samym roku
w okolicach miasta Spremberg we wschodnich
Niemczech. W tym przypadku, jak wykazało śledz-
two, zawinił pijany asystent kolejowy [15].
Należało podjąć radykalne działania zmierzające
do ograniczenia spożycia alkoholu na kolejach i to
nie tylko przez podróżnych, ale przede wszystkim
przez samych pracowników.
W celu ograniczenia konsumpcji trunków wśród
podróżnych zarządy niektórych kolei, w tym war-
szawskiej (od 1908 r.), wprowadziły zakaz sprzedaży
napojów alkoholowych w dworcowych bufetach
i restauracjach. Zakaz taki m.in. obowiązywał
również od 1 maja 1914 roku w USA na stacji
w Pittsburgu oraz prawdopodobnie w Filadelfii,
Baltimore i Nowym Jorku. Zamiast napojów
alkoholowych w dworcowych restauracjach czy
bufetach sprzedawano wodę sodową, soki, lemo-
niady, kawę i herbatę. Jak czas pokazał, podróżni
chętnie kupowali też świeże i tanie mleko oraz owoce
[11, 16–18]. W 1913 roku rząd pruski wprowadził
całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w dworcowych
bufetach i restauracjach „żołnierzom w masowych
transportach”. Mogli odtąd w trakcie podróży
pociągiem pić jedynie kawę i herbatę oraz wodę
źródlaną lub mineralną. Poprzez zarządzenie sta-
rano się zapobiec przeróżnym „wybrykom”, jakich
dopuszczali się podróżujący koleją pijani żołnierze
[19]. W Anglii istniał natomiast wydany przez
policję przepis zakazujący jazdy pociągami podróż-
nym znajdującym się pod wpływem alkoholu.
Dyrekcja angielskich kolei wprowadziła od około
1906 roku specjalne pociągi dla osób pijanych.
Kursowały głównie podczas świąt i innych nad-
zwyczajnych uroczystości. Ich przedziały były słabo
oświetlone, a w oknach pospuszczane rolety, aby
uchronić pijanych podróżnych przed „ciekawością
publiczności” na stacjach, gdzie pociągi się zatrzy-
mywały [20].
W celu ograniczenia konsumpcji trunków wśród
kolejarzy dyrekcje niektórych stacji w Anglii całko-
wicie zakazały sprzedaży alkoholu w dworcowych
restauracjach i bufetach. W 1904 roku zarząd kolei
w szwajcarskim Bernie wprowadził dla kolejarzy
sprzedaż w restauracji na miejscowym dworcu
jedynie napojów bezalkoholowych. Niemiecki mi-
nister kolei w wydanym w 1905 roku reskrypcie podał
zaś istotne wskazówki, czym wykonujący obowiązki
służbowe kolejarze mogą zastąpić napoje alkoho-
lowe. Zarząd kolei państwowych Królestwa Wir-
tembergii zorganizował natomiast na stacjach
w miejscowościach Stuttgart i Ulm „własną fabry-
kację limoniady i wody sodowej”. Z inicjatywy
bawarskiego ministerstwa kolei podobne miejsca
produkcji napojów bezalkoholowych, z przezna-
czeniem dla urzędników kolejowych, powstały
w 1904 roku w Norymberdze i Weiden in der
Oberpfalz. Wkrótce też okazało się, że spożycie
alkoholu wśród tamtejszych kolejarzy znacznie się
obniżyło [11, 15, 21–23].
Opisane wyżej posunięcia władz kolei nie
rozwiązywały jednak problemu pijaństwa wśród
niewykwalifikowanych robotników kolejowych.
Znaczną część dnia spędzali w pracy i często nie
było ich stać na korzystanie z dworcowego bufetu
czy restauracji, narażeni byli zatem na stołowanie
się w podejrzanych lokalach gastronomicznych, np.
gospodach i knajpach, gdzie nie brakowało trun-
ków. Na stacji kolejowej we Frankfurcie nad
Menem zorganizowano z myślą o nich tanią
kuchnię kolejową. Obok mało wykwintnych po-
traw i bezalkoholowych napojów, sprzedawano
również „lekkie piwo”, ale jak zaznaczył w swym
artykule Jakub Glass, jego spożycie było o wiele
mniejsze niż lemoniady czy mleka. W Strasburgu
powstała zaś kolejowa kawiarnia, gdzie serwowano
pracownikom miejscowego dworca kawę z mlekiem
i cukrem [11].
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kolejarzy zajmowała propaganda antyalkoholowa
prowadzona m.in. przez zarządy kolei. Obejmowała
zazwyczaj wiece, pogadanki, odczyty, wykłady,
kursy i wystawy. Istotna była także literatura
abstynencka, a więc rozpowszechniane wśród kole-
jarzy pouczające książki, broszury, druki ulotne
i czasopisma antyalkoholowe [11].
W Berlinie w 1906 roku do zgromadzonych
podczas wiecu na dworcu kolejowym niemieckich
i austriackich kolejarzy – przeciwników alkoholu –
przemówił dyrektor tamtejszych kolei. W pouczają-
cym wykładzie zwrócił uwagę na kilka tragicznych
w skutkach wypadków kolejowych, do jakich doszło
z winy nadużywających trunków pracowników
kolejowych (pijany maszynista sprawca wypadku
w Tylży czy kierownik pociągu, maszynista i palacz
odpowiedzialni za wypadek w Czernicy koło Wroc-
ławia) [24].
W prace propagandowe, prowadzone wśród
galicyjskich pracowników kolei, włączyła się jedna
z prężniejszych organizacji abstynenckich z zaboru
austriackiego – Towarzystwo Zupełnej Wstrzemię-
źliwości od Napojów Alkoholowych „Eleuteria”.
Z jego inicjatywy odbywały się odczyty i wykłady.
Oddział krakowski tego Towarzystwa 9 września
1906 roku zorganizował odczyt pt. Alkoholizm
w służbie kolejowej. Wygłosił go działacz polityczny,
społeczny i abstynencki, a jednocześnie pracownik
kolejowy – Stanisław Stączek. Podobny odczyt dla
kolejarzy zorganizował oddział tarnowski „Eleuterii”
w 1905 roku. Marian Przestrzelski, ówczesny prze-
wodniczący oddziału lwowskiego „Eleuterii”,
a zarazem pracownik kolejowy, wygłosił natomiast
17 września 1907 roku skierowany do maszynistów
pouczający wykład O alkoholizmie i jego stosunku do
kolejarstwa [25–27].
Rosyjscy lekarze kolejowi postanowili zaś pro-
wadzić odczyty i wykłady o alkoholizmie przy okazji
zorganizowanej w maju 1912 roku wędrownej
wystawy higienicznej. Odbywały się one w specjal-
nym wagonie zatrzymującym się na stacjach kolei
północno-zachodniej, łączącej m.in. Warszawę
z Petersburgiem. Wagon wystawowy mógł jedno-
razowo pomieścić nawet 50 osób, głównie kolejarzy
i ich rodziny. Wyposażony był w aparat projekcyjny
do wyświetlania przeźroczy (tzw. latarnię magiczną).
Wiele eksponatów dotyczyło chorób zakaźnych, np.
gruźlicy, cholery, dżumy. Zwiedzającym wystawę
i słuchaczom odbywających się w wagonie wykładów
i odczytów zwracano szczególną uwagę na syfilis oraz
alkoholizm. Przedstawiano też dane statystyczne
odnoszące się do spożycia alkoholu wśród miesz-
kańców imperium carskiego, które okazały się
zatrważające, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci
i młodzieży w wieku 8–13 lat. Okazało się bowiem,
że około 85% z nich spożywało napoje alkoholowe.
Z wagonową wystawą zwiedzających zapoznawali
i prowadzili tam wykłady lekarze kolejowi. Mogli oni
„w dowolnym punkcie drogi, nawet na najodleglej-
szych stacjach, pouczać i udzielać ludności kolejowej
rad praktycznych w walce z chorobami zaraźliwymi
oraz uświadamiać każdego o szkodliwości używania
napojów wyskokowych” [12].
Zarządy kolejowe starały się zwracać również
uwagę na kształcenie przyszłych adeptów tego
trudnego i odpowiedzialnego zawodu; czas służby
w zawodzie kolejarza w omawianym okresie bywał
bardzo krótki i wynosił od 3 do 5 lat. Starano się, aby
w kolejowych placówkach szkolnych odbywały się
wykłady nie tylko z arytmetyki czy języka ojczy-
stego, ale również z zakresu higieny, m.in.
o szkodliwości alkoholu. Ministerstwo komunikacji
imperium rosyjskiego wyznaczyło nawet specjalną
komisję, której celem było urządzanie letnich kursów
dla nauczycieli chętnych do podjęcia się prowadze-
nia w szkołach kolejowych wykładów na temat
alkoholizmu [11, 28, 29].
Niebagatelną rolę w walce z nałogiem pijaństwa
wśród tej grupy zawodowej odegrały specjalne
towarzystwa (związki). Zrzeszały one kolejarzy
przeciwników alkoholu. W 1882 roku powstał
Angielski Związek Kolejarzy Abstynentów (United
Kingdom Railway Temperance Union) hołdujący
zasadzie całkowitej abstynencji. W 1907 roku liczył
35 000 członków, a w 1914 już 65 000. Wydawał
własne pismo On the Line [11, 30].
Na kolejne tego typu towarzystwo należało
prawdopodobnie poczekać do 1902 roku. Z ini-
cjatywy dyrektora pruskich dróg żelaznych Ottona
de Terra powstało Niemieckie Towarzystwo Kole-
jarzy Abstynentów. W momencie założenia liczyło
około 500 członków, a w początkach 1914 roku
było ich już 1223, skupionych w 29 oddziałach.
Wśród członków dominowali: konduktorzy, zwrot-
niczowie, palacze, tragarze, posługacze oraz ślusarze.
Brakowało natomiast kasjerów oraz zawiadowców
i naczelników stacji. Oprócz całkowitych abstynen-
tów do Towarzystwa mogli należeć kolejarze, którzy
zobowiązali się do abstynencji od alkoholu podczas
służby oraz na 8 godzin przed jej rozpoczęciem [11,
30–33]. W wyniku prowadzonych pertraktacji
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wkrótce Towarzystwo Kolejarzy Abstynentów
na terenie Mowy Niemieckiej, które skupiało, jak
sama nazwa wskazuje, wstrzemięźliwych kolejarzy
z niemieckim językiem urzędowym [30–32].
Związek Kolejarzy Abstynentów dla Monarchii
Austro-Węgierskiej powstał 7 października 1906 roku
w Wiedniu [34]. W 1907 roku zainicjował też swoją
działalność liczący 2500 członków Związek Fran-
cuskich Kolejarzy Przeciwników Alkoholu. Wy-
dawał własne pismo pt. La Santè de la Famille
w nakładzie 4200 egzemplarzy. Związek współpra-
cował z ministerstwem oświaty, spraw społecznych
i robót publicznych, z władzami Paryża oraz
z zarządami francuskich kolei państwowych
i prywatnych [30, 35].
W 1911 roku została natomiast uchwalona ustawa
o powołaniu Kolejowego Towarzystwa Trzeźwości
dla Imperium Rosyjskiego z siedzibą w Petersburgu.
Zalecano organizowanie oddziałów tego Towarzy-
stwa w miejscowościach, gdzie funkcjonowały szkoły
kolejowe. Do Towarzystwa mógł należeć każdy
nienadużywający trunków pracownik kolejowy,
wykluczenia z grona członków obejmowały jedynie
„niepoprawnych pijaków”. Rosyjscy lekarze kole-
jowi byli zdania, że Towarzystwo „winno mieć prawo
do wszczynania w Zarządzie kolei starań o wy-
dalenie” z pracy w kolejnictwie każdego zatrudnio-
nego tam alkoholika, który swym zachowaniem
szkodliwie oddziaływał na innych pracowników [12].
Podobne towarzystwa istniały również w Stanach
Zjednoczonych. Dbały one, aby wśród kolejarzy nie
znajdowały się osoby nadużywające napojów alko-
holowych. Kolejarze abstynenci z USA otrzymywali
nawet premię w wysokości 10% rocznej pensji [32].
Pierwsza, i prawdopodobnie jedyna, na ziemiach
polskich w okresie zaborów organizacja zrzeszająca
kolejarzy przeciwników alkoholu powstała we Lwo-
wie 13 lipca 1908 roku. Inicjatorami byli dwaj
aktywni członkowie lwowskiej „Eleuterii”, a zarazem
kolejarze: maszynista Cięglewicz i konduktor Skre-
chota. Organizacja funkcjonowała pod nazwą
Towarzystwo Abstynentów Kolejarzy. Celem Towa-
rzystwa (Związku) było zwalczanie pijaństwa wśród
miejscowych kolejarzy. Mogli do niego należeć
wszyscy kolejarze i ich rodziny bez względu na
zapatrywania polityczne. Przewodniczącym Towa-
rzystwa był Władysław Ostrowski – inżynier ko-
lejowy, a zarazem działacz polityczny i społeczny, we
władzach zasiadali m.in. lekarz kolejowy Stanisław
Szczurkowski – zastępca przewodniczącego i Karol
Weissgerber – sekretarz. Towarzystwo Abstynentów
Kolejarzy we Lwowie posiadało własny lokal
mieszczący się nieopodal dworca. Początkowo
Towarzystwo pozostawało w ścisłej łączności ze
Związkiem Kolejarzy Abstynentów dla Monarchii
Austro-Węgierskiej z siedzibą w Wiedniu, ale
w 1913 roku przewodniczący doprowadził do jego
usamodzielnienia [36–39, 40 s: 7].
Towarzystwom kolejarzy abstynentów przyświe-
cały różne cele. Członkowie niemieckiego Towarzy-
stwa prowadzili zakrojoną na szeroką skalę
działalność propagandową, organizując wiece, od-
czyty, wykłady czy pogadanki. Towarzystwo wyda-
wało też własnym nakładem broszury i druki ulotne,
które następnie były sprzedawane lub bezpłatnie
kolportowane wśród pracowników kolei i ich rodzin.
Jak wynika ze sprawozdania z 1913 roku, Towa-
rzystwo wydało, a następnie sprzedało 12 050 egzem-
plarzy broszury pt. Co kolejarz musi wiedzieć
o alkoholu? Oprócz tego Niemieckie Towarzystwo
Kolejarzy Abstynentów rozdało 12 000 egzemplarzy
druków ulotnych: Czy kolejarza obchodzi sprawa
alkoholizmu?, Czego chce Związek Kolejarzy Prze-
ciwników Alkoholu?, Zdania lekarzy o szkodliwości
używania alkoholu [33].
Z inicjatywy Towarzystwa Abstynentów Kolejarzy
ze Lwowa odbył się 11 października 1908 roku
publiczny wiec. Został zorganizowany w sali gimna-
stycznej miejscowej szkoły kolejowej. Uświetnili go
swoim przybyciem bardziej zasłużeni członkowie
Towarzystwa „Eleuteria”, np. redaktor abstynen-
ckiego pisma Przyszłość Ludu – Tadeusz Czapczyński
czy profesor Uniwersytetu Lwowskiego, znakomity
fizjolog i farmakolog – Leon Popielski. Przybyli
również działacze polityczni: socjalista Jędrzej Mo-
raczewski z wykształcenia inżynier kolejowy, Win-
centy Witos – działacz ludowy i poseł do Sejmu
Krajowego oraz Józef Buzek – poseł do parlamentu
austriackiego związany ze Stronnictwem Narodowo-
-Demokratycznym. Uczestnicy wiecu w swych prze-
mówieniach zwracali uwagę na negatywny wpływ
napojów alkoholowych na organizm ludzki. Wiecu-
jący domagali się wprowadzenia zakazu sprzedaży
trunków w karczmach, szynkach, oberżach, restau-
racjach i innych miejscach handlu i konsumpcji – od
godziny 18.00 w sobotę do 6.00 w poniedziałek oraz
w dni świąteczne. Zwrócili się też do ogółu polskiego
społeczeństwa z wezwaniem do rozpoczęcia walki
z alkoholizmem poprzez urządzanie wieców, odczy-
tów, pogadanek, zakładanie parków, domów ludo-
wych, bibliotek i teatrzyków [39].
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obok walki z alkoholizmem wśród podróżnych
i pracowników kolejowych – zainteresowano się też
w tym okresie zwalczaniem nikotynizmu. Coraz
częściej bowiem sami podróżni uskarżali się na zbyt
małą liczbę przedziałów dla niepalących. Mówiono
też o nierespektowaniu przepisów zabraniających
palenia papierosów, cygar i fajek w przedziałach dla
osób niepalących. Widoczne to było zwłaszcza na
kolejach w Cesarstwie Rosyjskim i Monarchii Aus-
tro-Węgierskiej. Żądano, aby dyrekcje kolei zwróciły
uwagę na ten problem konduktorom [41, 42].
Wnioski
Zagadnienia dotyczące zwalczania alkoholizmu
przez polskich oraz zagranicznych kolejarzy w po-
czątkach XX wieku są nowatorskie, dlatego warte
uwagi. Problem ten nie doczekał się jeszcze
szerszego omówienia, być może ze względu na
niedostatek materiałów źródłowych i opracowań
oraz nieznajomość tematu. Niniejszy szkic stanowi
jedynie pierwszą próbę przybliżenia tych zagad-
nień. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na insty-
tucjonalną formę zwalczania alkoholizmu przez
kolejowe towarzystwa abstynenckie. Jak już zostało
wspomniane, na ziemiach polskich w okresie
zaborów istniało prawdopodobnie tylko jedno
towarzystwo zrzeszające kolejarzy przeciwników
alkoholu. Założono go we Lwowie w 1908 roku
i do 1913 roku pozostawało w ścisłej łączności ze
Związkiem Kolejarzy Abstynentów dla Monarchii
Austro-Węgierskiej z siedzibą w Wiedniu. Towarzy-
stwo to skupiało w swych szeregach członków,
którzy wyrośli na idei abstynencji propagowanej
przez istniejącą od 1902 roku galicyjską „Eleuterię”.
To właśnie ta organizacja, a dokładnie jej lwowski
oddział, wspierała miejscowe Towarzystwo Absty-
nentów Kolejarzy, zapewniając mu chociażby
prelegentów wygłaszających pouczające odczyty
i wykłady. „Eleuteria” pomagała też lwowskiemu
Towarzystwu w organizowaniu wieców, a jej władze
uświetniały swym przybyciem abstynenckie kolejowe
uroczystości.
W czasie I wojny światowej Towarzystwo prze-
stało działać i wszystko na to wskazuje, że
odrodziło się we Lwowie dopiero w 1925 roku.
Wtedy bowiem z inicjatywy Emila Kocha powstał
tam Polski Związek Kolejarzy Przeciwników
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The work described in this article has been carried
out in accordance with the Code of Ethics of the
World Medical Association (Declaration of Helsinki)
on medical research involving human subjects, EU
Directive (210/63/EU) on protection of animals used
for scientific purposes, Uniform Requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals and the
ethical principles defined in the Farmington Consen-
sus of 1997./Treści przedstawione w pracy są zgodne
z zasadami Deklaracji Helsińskiej odnoszącymi się do
badań z udziałem ludzi, dyrektywami EU dotyczą-
cymi ochrony zwierząt używanych do celów nauko-
wych, ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism
biomedycznych oraz z zasadami etycznymi określo-
nymi w Porozumieniu z Farmington w 1997 roku.
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